**DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES**

**STUDIJU KURSA APRAKSTS**

|  |  |
| --- | --- |
| Studiju kursa nosaukums | Arhīvistikas pamati |
| Studiju kursa kods (DUIS) | Vēst4017 |
| Zinātnes nozare | **Vēsture** |
| Kursa līmenis | 7 |
| Kredītpunkti | 2 |
| ECTS kredītpunkti | 3 |
| Kopējais kontaktstundu skaits | 32 |
| Lekciju stundu skaits | 16 |
| Semināru stundu skaits | 16 |
| Praktisko darbu stundu skaits |  |
| Laboratorijas darbu stundu skaits |  |
| Studējošā patstāvīgā darba stundu skaits | 48 |
|  | |
| Kursa autors(-i) | |
| Dr. hist. prof. Aleksandrs Ivanovs | |
| Kursa docētājs(-i) | |
| Dr. hist. prof. Aleksandrs Ivanovs | |
| Priekšzināšanas | |
| Nav | |
| Studiju kursa anotācija | |
| Studiju kursa mērķis – iepazīstināt studentus ar arhīvzinātnes teoriju un metodiku, tās galvenajām pieejām un metodēm, pamatjēdzieniem un konceptiem.  Kursa uzdevumi:  - veidot studējošo priekšstatu par pasaules arhīvzinātnes teorijas attīstību; atklāt arhīvu uzdevumus un pamatfunkcijas;  - parādīt vēsturnieka darbības specifiku, nodarbojoties ar arhīva avotiem – to apzināšanu, meklēšanu un izmantošanu pētījumos;  - nodrošināt praktisko iemaņu veidošanu (kompetences), kas ir nepieciešamas vēsturnieka patstāvīgajam darbam arhīvā.  Kursa aprakstā piedāvātie obligātie informācijas avoti studiju procesā izmantojami fragmentāri pēc docētāja norādījuma. | |
| Studiju kursa kalendārais plāns | |
| Lekcijas 16 st., semināri 16 st., patstāvīgais darbs st. 48  1. Arhīvzinātne kā kompleksā zinātne. L2, S2  2. Teorētiskās un metodoloģiskās problēmas arhīvzinātnē. L4, S4  3. Ieskats arhīvu vēsturē Latvijā. L2, S2  4. Valsts arhīvu darbības galvenie virzieni. L4, S4  5. Elektroniskie arhīvi. L2, S2  6. Vēstures zinātnes attīstība un arhīvi. L2, S2 | |
| Studiju rezultāti | |
| |  | | --- | | ZINĀŠANAS | | 1. Demonstrē izpratni par arhīvzinātnes teorijas attīstības ievirzi un galvenajām tendencēm.  2. Skaidro arhīva dokumentu vērtību un informatīvo potenciālu.  3. Secina par vēsturnieka darbības specifiku, nodarbojoties ar arhīva avotiem. | | PRASMES | | 4. Prot efektīvi un patstāvīgi veikt pētījumam vajadzīgo arhīva dokumentu apzināšanu un meklēšanu arhīvos.  5. Spēj pielietot teorētiskās zināšanas par arhīva dokumenta sakarību ar citiem arhīva dokumentiem, patstāvīgi veicot vēstures avotu ārējo un iekšējo kritiku,  6. Spēj organizēt darbu arhīvā atbilstoši sava pētījuma tēmai.  7. Veiksmīgi komunicē ar arhīva darbiniekiem, meklējot savam pētījumam avotbāzi, un ar grupas biedriem, apspriežot patstāvīgā darba rezultātus. | | KOMPETENCE | | 8. Patstāvīgi organizēt savu darbu arhīvā, veicot pētījumu. | | |
| Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums | |
| Darbs ar zinātnisko literatūru;  Ziņojumu izstrāde (informācijas avotu apzināšana, informācijas atlase un analīze, strukturēta ziņojuma veidošana) un prezentāciju gatavošana;  Arhīvu fondu apzināšana, analīze; aprakstu gatavošana un gūto atziņu prezentēšana. | |
| Prasības kredītpunktu iegūšanai | |
| Studiju kursa gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi) veidojas, summējot patstāvīgi veiktā darba rezultātus, kuri tiek prezentēti un apspriesti semināros (starppārbaudijumi) un nodoti docētājam rakstiskajā veidā.  Ieskaites vērtējums var tikt saņemts, ja ir izpildīti visi minētie nosacījumi un studējošais ir piedalījies 30% lekcijās un 70% seminārnodarbībās un veicis pētījumus.  STARPPĀRBAUDĪJUMI:  (starppārbaudījuma uzdevumi tiek izstrādāti un vērtēti pēc docētāja noteiktajiem kritērijiem)  1. Ziņojumi un to prezentācija semināros. – 50 %  2. Dalība apspriedēs semināros, diskusijā – 20 %  3. Izpildītie uzdevumi (arhīva fonda apraksts un analīze). – 30%  STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  Studiju kursa apguve tā noslēgumā tiek vērtēta 10 ballu skalā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un atbilstoši "Nolikumam par studijām Daugavpils Universitātē" (apstiprināts DU Senāta sēdē 17.12.2018., protokols Nr. 15), vadoties pēc šādiem kritērijiem:iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte, iegūtās prasmes un kompetences atbilstoši plānotajiem studiju rezultātiem.  STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANA   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pārbaudījumu veidi | Studiju rezultāti \* | | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | 1. Ziņojumi un to prezentācija semināros | + | + | + | + | + | + | + | | 2. Dalība apspriedēs semināros, diskusijā. | + | + | + | + | + | + | + | | 3. Izpildītie uzdevumi | + | + | + | + | + | + | + | | |
| Kursa saturs | |
| 1.-2. Arhīvzinātne kā kompleksā zinātne. L2, S2  Arhīvzinātne kā kompleksā zinātne. Arhīvzinātnes priekšmeta un satura interpretācijas. Arhīvzinātne un vēstures speciālās un palīgzinātnes. Arhīvzinātnes tapšana un attīstība. Arhīvzinātnes struktūra: arhīvzinātnes teorija un metodika kā arhīvzinātnes kodols; arhīvu un arhīvu darbības vēsture un organizācija; arheogrāfija; arhīvu tiesības; arhīvu menedžments; arhīvu statistika; datortehnoloģijas (IT) arhīvu darbībā.  Patstāvīgais darbs  Balstoties uz zinātnisko literatūru, gatavo ziņojumu par datortehnoloģiju izmantošanu arhīvzinātnē.  Seminārs  Gūto atziņu prezentēšana un apspriešana. Diskusijā par arhīvu attīstības perspektīvām.  3.-6. Teorētiskās un metodoloģiskās problēmas arhīvzinātnē. L4, S4  Arhīvzinātnes pamatjēdzieni un koncepti: arhīvs, arhīva dokuments, dokumentu aprite, dokumentu pārvaldība, dokumentu klasifikācija un sistematizācija, arhīva fonds, fondradis, kolekcija, apraksts, lieta, glabājamā vienība, u.c.  Arhīvu attīstība Eiropā un arhīvzinātnes teorijas rašanās (16.–18. gs.). Lielā franču revolūcija un arhīvi. Arhīvu centralizācija un koncentrācija. Publiskuma princips.  Respect des fonds un provenances princips kā pamatprincips arhīvu komplektēšana, dokumentu fondēšanā un arhīva dokumentu izmantošanā.  Arhīva teorija arhīvniecības praksē. Zinātniskie principi arhīvzinātnē: vēsturiskums, vispusīgums, kompleksā pieeja, sociāli politiskās neitralitātes princips. Zinātniskās pētniecības metodes arhīvzinātnē: avotpētnieciskās metodes; sistēmiskā analīze; funkcionālā analīze; informatīvā metode.  Patstāvīgais darbs  Darbs ar zinātnisko literatūru, gatavojot ziņojumu par zinātnisko pētniecības metožu praktisko pielietošanu arhīvzinātnē.  Semināri1  Gūto atziņu prezentēšana un apspriešana.  Seminārs 2  Docētāja piedāvāto avotu analīze pēc noteiktajiem kritērijiem.  7.-8. Ieskats arhīvu vēsturē Latvijā. L2, S2  Ieskats arhīvu vēsturē Latvijā: Latvijas arhīvi no viduslaikiem līdz 20. gadsimta sākumam; arhīvi Latvijas Republikā (1918.–1940. g.); padomju totalitārisms un arhīvu darbība Latvijā.  Latvijas arhīvi pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas. Valsts arhīvu sistēma. Latvijas valsts arhīvu reforma un Latvijas Nacionālā arhīva izveide (2011.g.). Nacionālais dokumentārais mantojums. Resoru arhīvi. Latvijas Republikas arhīvu darbības tiesiskie pamati (normatīvā bāze). Latvijas Republikas arhīvu pārvaldība. Arhīvu uzdevumi un pamatfunkcijas.  Patstāvīgais darbs.  Izmantojot dažādus informācijas avotus, gatavo ziņojumu par dažādu Latvijas arhīvu darbības īpatnībām.  Seminārs  Ziņojuma prezentēšana un apspriešana.  9.-12. Valsts arhīvu darbības galvenie virzieni. L4, S4  Dokumentu uzkrāšana: principi, organizācija un gaita. Fondēšana. Arhīva dokumentu uzskaite un uzskaites dokumentācija.  Dokumentu saglabāšana. Dokumentu preventīvā aizsardzība, konservācija un pārnese uz jauna nesēja.  Dokumentu izvērtēšana. Dokumentu arhīviskā vērtība, dokumentu informatīvā vērtība, dokumentu administratīvā vērtība, dokumentu īpašā vērtība, dokumentu pierādījumvērtība. Primārā un sekundārā vērtība.  Dokumentu izmantošana. Arhīva dokumentu pieejamība. Arhīva dokumentu izmantošanas tiesiskie un ētiskie pamati.  Arhīvu uzziņu sistēma: katalogi, ceļveži, arhīva dokumentu apskati, datorizētās meklēšanas sistēmas.  Patstāvīgais darbs  Veic kāda Latvijas arhīva dokumentu fonda apraksta izveide, izvērtējot tā (fonda) izmantošanas iespējas.  Semināri 1-2  Gūto atziņu prezentēšana un apspriede.  13.-14. Elektroniskie arhīvi. L2, S2  Elektroniskie dokumenti un elektroniskie arhīvi – jaunā paradigma arhīvzinātnes attīstībā mūsdienās.  Patstāvīgais darbs  Veido ziņojumu/ aprakstu par kādu elektronisko dokumentu arhīvu un izvērtē tā izmantošanas iespējas.  Seminārs  Gūto atziņu prezentēšana un apspriede.  15.-16. Vēstures zinātnes attīstība un arhīvi. L2, S2  Arhīvi – vēstures avotu krātuves. Arhīva fonds kā vēstures avotu „dabiskais” komplekss. Arhīvistu un vēsturnieku sadarbība. Arhīva dokumentu izmantošanas noteikumi un ētika vēsturnieku pētījumos.  Patstāvīgais darbs  Izmantojot dažādus informācijas avotus, veido atgādni darbam arhīvā un arhīva dokumentu izmantošanas noteikumus, pamatojot savu izvēli.  Seminārs  Izstrādāto materiālu prezentēšana, apspriešana, koriģēšana. | |
| Obligāti izmantojamie informācijas avoti | |
| 1. Arhīvu terminoloģijas rokasgrāmata: pamattermini / Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Mācību un kvalitātes vadības centrs. Apstiprināti LZA Terminoloģijas komisijā 10.03. 2003 (Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 2003, Nr.71, 14.apr., 3.lpp.). (DAT II – Dictionary on Archival Terminology. 2nd ed. Paris, 1988. Sk. arī DAT III)  2. Cook, T. What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future Paradigm Shift. Archivaria, Spring 1997, Vol.43. (http://www.mybestdocs.com/cookt-pastprologue-ar43fnl.htm).  3. Daniels, M.F. and T. Walch, eds. A Modern Archives Reader: Basic Readings on Archival Theory and Practice. Washington, 1984.  4. Eastwood, T., MacNeil, T., eds. Currents of Archival Thinking. Santa Barbara (California): Libraries Unlimited, 2010.  5. Greengrass, M., Hughes, L. The Virtual Representation of the Past. [S.l.]: Ashgate, 2010.  6. Ivanovs, A. Dokumentu kompleksa apzināšana, rekonstrukcija un izpēte: arheogrāfiskie un avotpētnieciskie aspekti. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis. 2006, Nr. 10.  7. Livelton, T. Archival Theory, Records, and the Public. Lanham, 1996.  8. LR likums „Arhīvu likums” http://www.likumi.lv/doc.php?id=205971-  9. Lietvedība un arhīvs: Tālmācības studiju kurss. Rīga, 2003.  10. Robežniece, I. Jaunā arhīva likuma tiesiskais regulējums. Latvijas Arhīvi. 2010. Nr. 1  11. Rokasgrāmata arhīvu darbiniekiem. Rīga, 1983.  12. Sprūdža, M. Latvijas Nacionālais arhīvs. Darbības uzdevumi, prioritātes un attīstības vīzija. Latvijas Arhīvi. 2011. Nr. 1/2. | |
| Papildus informācijas avoti | |
| 1. Āboltiņa, M. Arhīvu dokumentu izmantošanas un pieejamības problēmas Latvijā (1990 – 2000). Latvijas Arhīvi. 2001, Nr.4.  2. Archives in Cyberspace: Electronic Records in East and West. Moscow, 2004.  3. Archives in the New Age: The Strategic Problems of the Automatization of Archives. Warszawa. Warszawa, 2002.  4. Bes, L., Frankot, E. and H. Brand, eds. Baltic Connections: Archival Guide to the Maritime Relations of the Countries around the Baltic Sea (including the Netherlands), 1450 – 1800. Vols. I – III. Leiden; Boston, 2007.  5. Boonstra, O., Bruere, L. and P. Doorn P. Past, Present and Future of Historical Information Science. Amsterdam, 2004.  6. Börje, J. What is This Thing We Call Archival Science? Stockholm, 1999.  7. Brežgo, B. Archīvu materiāli par Latgali krievu archīvos. Grām.: Filologu biedrības raksti. X. [Rīga], 1930.  8. Brežgo, B. Latgales muižnieku archīvi. Bibliotekārs.1938, Nr.2/3, 4; 1939, Nr.1.  9. Brežgo, B. Latgales pilsētu archīvi. Pašvaldības Balss. 1937, Nr.5.  10. Cook, T. Archival Science and Postmodernism: New Formulations for Old Concepts. Archival Science, 2001, Vol.1, No.1.  11. Cook, T. and J.M. Schwartz. Archives, Records, and Power: From (Postmodern) Theory to (Archival) Performance. Archival Science, 2002, Vol.2, No.3-4.  12. Cox, R.J. Managing records as evidence and information. Westport, 2001.  13. Craig, B.L. Archival Appraisal: Theory and Practice. Hardbound, 2004.  14. Craig, B.L., ed. The Archival Imagination. Ottawa, 1992.  15. Dollar, Ch. Archival Theory and Information Technologies. Macerata, 1992.  16. Duranti, L. The Impact of Technological Change on Archival Theory. 2000 (http://www.interpares.org/documents/ld\_sevilla\_2000.pdf).  17. Eastwood, T., ed. The Archival Fonds: From theory to practice. Ottawa, 1992. II.  18. Feuereizens, A. „Rīgas pilsētas vēsturiskais arhīvs.” Grām.: Rīga kā Latvijas galvas pilsēta. Rīga, 1932.  19. First Steps in Archives: A Practical Guide. Worcestershire, 2004.  20. General International Standard Archival Description. Madrid, 2000.  21. Higgs, E. History and Electronic Artifacts. Oxford, 1998.  22. Instrukcija par juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu / Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. 2. izd. Rīga, 2000.  23. Ivanovs, A. Dokumenti par Rīgas, Gotlandes un Hanzas attiecībām ar Lielo Novgorodu Latvijas Valsts vēstures arhīvā (12. – 16. gs.). Latvijas Arhīvi. 2010. Nr. 2: 7-24. Ivanovs, A. Kompleksa “Moscowitica – Ruthenica” ieviešana zinātnes apritē. Latvijas Arhīvi. 2004, Nr.2.  25. Ivanovs, A. Zespół dokumentów „Moscowitica–Ruthenica” w Łotewskim Państwowym Archiwum Historycznym. Zapiski Historyczne. Toruń, 2006, tom LXXI, Zeszyt 2-3.  26. Ivanovs, A. un A. Kuzņecovs. Smoļenskas–Rīgas aktis: 13.gs.–14.gs. pirmā puse. [Rīga], 2009. 768 lpp., ill. (Žurnāla „Latvijas Arhīvi” pielikums, Sērija „Vēstures Avoti”, 6. sēj.).  27. Karen, B. Ethics and the Archival Profession: Introduction and Case Studies. Chicago, 2003.  28. Kronlins, J. Latvijas pagastu un draudžu arhīvi. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1921, Nr.5.  McLeod, J., Hare, C., eds. Managing Electronic Records. London: Facet Publishing, 2005.  29. Ross, S. and E. Higgs. Electronic Information Resources and Historians: European Perspectives. London, 1993.  30. Schellenberg, T.R. The Management of Archives. New York; London, 1966.  31. Schellenberg, T.R. Modern Archives : Principles and Techniques. Melbourne, 1956.  32. Shepherd, E. and L. Geoffrey. Managing Records: A Handbook of Principles and Practice. London, 2003.  33. Šrēdere, S. Arhīvista – dokumentu izmantotāja – ētika. Latvijas Arhīvi. 2001, Nr.2.  34. Thomassen, T. The Development of Archival Science and its European Dimension. Arhol: Arhivistika online, 2007 (http://www.daz.hr/arhol/thomassen.htm).  35. Zelče, V. Arhīvi, vēstures pētniecība un vēsturnieki. Latvijas Arhīvi. 2000, Nr.1.  36. Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурнова Е.М. Архивоведение. Москва, 2002.  37. Архивное строительство в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР. Рига, 1968.  38. Енш Г.А. Из истории архивного дела в Латвии. Рига, 1981.  39. Путеводитель по Центральному государственному архиву кинофонодокументов Латвийской ССР. Рига, 1987.  40. Самоквасов Д.Я. Архивное дело в России. Кн. 1,2. Москва, 1902.  41. Филипов А. Центральные русские архивы и их значение для истории Прибалтийского края. В кн.: Труды Х Археологического съезда в Риге в 1896 г. Т.1. Москва, 1899.  42. Хорхордина Т.И. Архивы в «Зазеркалье»: Архивоведческая культура тоталитарных режимов. В кн.: Советская историография. Москва, 1996.  43. Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства Латвийской ССР и его филиалы. Краткий справочник. Рига, 1978.  44. Центральный государственный исторический архив Латвийской ССР. Краткий справочник. Часть 1: (1220 – 1918). Рига, 1980.  45. Шмидт С.О. Археография. Архивоведение. Памятниковедение. Москва, 1997. | |
| Periodika un citi informācijas avoti | |
| Latvijas Arhīvi. ISSN 1407-2270.  The American Archivist. ISSN 0360-9081.  Archival Science: International Journal on Recorded Information. ISSN 1389-0166.  Archivaria. ISSN 0318-6954.  Вестник архивиста.    Latvijas Nacionālā arhīva mājas lapa .  Starptautiskās Arhīvu padomes mājas lapa . Eiropas arhīvu portāls . | |
| Piezīmes | |
| AMSP "Vēsture" A daļa | |